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ABSTRAKT

Auditimi si proces është zhvilluar nga dega e kontabilitetit ai më parë është përdorur
për të mbajtur financat qeveritare mirëpo me lulëzimin industrial në shekullin XVIIIXIX auditimi lulëzoi si degë e ekonomis dhe u bë pjesë e pandashme e korporatave,
ndërsa auditimi modern është shumë më i thellë dhë më profitabil në punët që kryen.
Në këtë punim do të shtjellohet

një historik

i shkurtër i auditimit si dhe disa

definicione të tij, poashtu do të njheni më afër me standarded ndërkombëtare të
auditimit ISA standarded dhe bordin ndërkombëtarë të sigurisë i cilli është përgjegjës
për krijimin e këtyre standardeve, dhe poashtu një përmbledhje e shkurtër rreth
auditimit në Kosovë dhe zyrës së auditorit të përgjithshëm.
Mirëpo pasiqë qëllimi i këtij punimi është që të shqyrtohet procesi i auditimit do të
spjegohet më gjerësisht mbi mënyrën se si bëhet një auditim në një kompani, por
parsiqë egzistojnë dy lloje të auditimit që janë: auditimi internal (I brendshëm) dhe ai
external (I jashtëm), atëherë un kam shtjelluar edhe dallimet mes këtyre dy llojeve të
auditimit që tri më kryesoret janë: Takimi, përgjegjësia dhe objektivat, si dhe për
diferencat gjatë procesit të kryerjes së këtyre dy llojeve që janë shumë të vogla.
Gjatë këtij hulumtimi un arrita që ta ndaj procesin e auditimit në 10 hapa apo faza:
Njoftimi, Planifikimi, Mbledhja e hapjes, Puna në teren, Komunikimi, Hartimi i
raportit, Reagimi i menaxhmentit, Mbledhja mbyllëse, Krijimi i raportit final dhe
distribuimi i tij, dhe Rishikimi.
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1. HYRJE

Auditimi si degë e ekonomisë ka zanafillën në kohët shumë më të herëshmë mirëpo
athëerë praktikohej vetëm si praktikë për mbajtjen e kontabilitetit qeveritarë, ndërsa
me modernizimin e auditmit pas revolucionit industrial auditimi u bë pjesë e pandashme
e jetës mikroekonomike të të gjitha vendeve në botë.
Duke ditur rëndësinë e opinionit të auditorit në vendim marrjen menaxheriale për të
ardhmen e një kompanie të caktuar, rëndësia se si vijon dhe realizohet një proces
auditues modern është shumë e madhe. Prandaj duke u bazaur në këtë rëndësi është
tejet e nevojshme që nje proces auditues të bëhet me përpikmërinë me të lartë të
mundur duke u bazuar në standardet dhe praktikat moderne të auditimit të cilat
shfrytëzohen në të gjithë botën ditëve të sotme.
Duke marrë parasyshë faktin se Kosova është një shtet i posa dalur nga lufta dhe
mungesa e pjekurisë ne këtë proces vendi ynë është ende larg cilësisë së një procesi
auditues në vendet e zhvilluara. Mungesa e pjekurisë shpjegohet edhe me faktin se në
Kosovë vetëm nga viti 2006 egziston ligji që obligon kompanitë e caktuara që të kenë
pasqyra financiare të audituara. Ndërsa ligji që obligon kompani të caktuara të kenë
proces auditues të brendshëm është në fuqi tanimë dhe është vetëm dy vite i vjeter që
shpjegon faktin se ka ende vrima që duhet të mbushen në këtë ligj.
Edhe pse auditimi në Kosovë është si proces i vjetër vetëm 8 vite, prap se prap proceset
audituese në Kosovë janë shumë të përaferta me proceset audituese në vendet e
zhvilluara per nga cilësia, saktësia, dhe vlerësimi.
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2. HISTORIA E AUDITIMIT DHE PERKUFIZIMET E TIJ

Në kohët e mëherëshme auditimi ka egzistuar si një metodë për të mbajtur kontabilitetin
qeveritar, dhe mbajtja e të dhënave ka qenë shtyllë e saj. Mirëpo me arritjen e
revolucionit industrial gjatë viteve 1750-1850 auditimi shijoi lulëzimin e tij ne fushën
e zbulimit të mashtrimit dhe llogaridhënjes financiare.
Gjatë kësaj periudhe nëpër kompani u rritën vendet e punës si dhe u zgjeruan aktivitetet
biznesore, poashtu menaxhmeti dhe pronaret u pajtuan për menaxhimin e bizneseve pa
praninë e pronarëve. Me kalimin e bizneseve në këtë fazë pronarëve u lindi një nevojë
për

një monitorim të vazhdueshëm të aktiviteteve te tyre financiare, për saktësi dhe

efikasitet si dhe për parandalimin e mashtrimeve.
Në fillim të shekullit të 20-të praktika e dorëzimit të raportit të detyrave të kryera nga
auditorët ishte standardizuar si “Raporti i Auditorit të Pavarur “. Rritja e kërkesës për
auditim rezultoi në zhvillimin e provesit të auditimit, ku auditorët zhvilluan alternativa
strategjike për të zgjedhur raste kqye deri në dëtaje, ku ata tanimë ishin përfaqsues së
performancës së përgjithshme të një kompanie. Me zhvillimin e këtyre alternativave
procesi i auditimit ishte më efikas dhe merrte më pak kohë.
Fjala “Auditim” rrjedh nga fjala latine “Audire” që do të thotë “për të dëgjuar”. Sipas
profesorit Dicksee auditimi tradicionalisht mund të kuptohet si një provë e regjistirmeve
kontabël të ndërrmarra me qëllim që të kuptohet se a ishin tërësisht të aftë të pasqyrojnë
transaksionet saktë për një qëllim të caktuar. Poashtu auditori shpreh mendimin e tij
mbi pasqyrat

financiare te egazminuara

në regjistrin kontabël nëse ato pasqyra

portretizojnë një pasqyrë të sakt dhe të drejtë.
Nga këto më lart kuptuam se audtimi është degë e menaxhimit financiar që bënë
vlerësimin e statusit të brendshëm financiar të një biznesi, më saktë auditimet janë
vlersimet fianciare të një kompanie, ku kompanitë përgatisin pasqyrat financiare të
aktiviteteve të tyre, dhe auditorët vlerësojnë nëse këto pasqyra janë të pranuara me
standardet e industirsë.
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Pra,

Auditimiet kryhen për të menaxhuar

dhe për të konfirmuar saktësinë e

procedurave kontabël të një kompanie. Audtimi është një domosdoshmëri për biznese
dhe na e bënë të qartë se një formë e standardizuar e konbailitetit duhet të egzistoj për
të shmangur gabimet dhe mashtrimet.
Auditimi mund të perkufizohet si një vlerësim nga një person ose një grup personash
për një sistem, organizatë, proces, ndërrmarje, projekt apo produkt. Ky term i
referohet kontrolleve në kontabilitetin,
qeverisë,

auditimin e brendshëm,

dhe auditimit të

por koncepte të ngjashme ekzistojnë edhe në menaxhimin e projektit,

menaxhimit të cilësisë, menaxhimin e ujit, dhe ruajtjes së energjisë. Përkufizimi më i
saktë i auditimit mund të jetë: Auditimi është një egzaminim sistematik dhe i pavarur i
të dhenave, deklaratave, operacioneve apo pasqyrave financiare të një kompanie mbi
një qëllim të caktuar1.
Pasqyrat financiare të audituara janë të rëndësishme sepse ato ofrojnë një vështrim
jashtë në operacionet e kontabilitetit dhe shëndetin e përgjithshëm fiskal të një
kompanie. Një rëndësi kyqe e auditimit është se Investitorët mbështetet mbi këto
pasqyra të audituara për të përcaktuar nëse kompania është një investim i vlefshëm.

1

www.audit.cornell.edu
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3. STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË AUDITIMIT (ISA)

Në botë egzistojnë standarde të ndryshme mbi lloje të ndryshme të auditmit mirëpo
pasiqë në Kosovë zakonisht kryhen auditme financiare atëherë do të shpjegoj ISA
standardet. Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISA) janë standardet profesionale
për kryerjen e auditimit financiar të informacionit financiar2. Këto standarde janë
lëshuar nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) përmes Standardeve
Ndërkombëtare të Auditimit dhe Bordit të sigurisë (IAASB). Standardet ISA krijohen
nga bordi i sigurisë. Bordi i sigurisë është një organizatë joqeveritare e pavarur puna e
të cilës bazohet në krijimin e standadeve që sigurojn cilësi, saktësi dhe transparencë
gjatë procesit të auditimit. Ndryshe kjo organizatë quhet edhe standardet ndërkombëtare
të auditimit dhe bordi i sigurisë ISAAB.
Standarded ISA janë:
ISA 200 Objektivat e përgjithshëm të Auditorit të Pavarur dhe sjellja e auditorit në
harmoni me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit
ISA 210 Dakordimi me kushtet e angazhimeve të Auditimit
ISA 220 Kontrolli i cilësisë për auditimin e Pasqyrave Financiare
ISA 230 Dokumentacioni i Auditimit
ISA 240 Përgjegjësitë e auditorit Lidhur me Mashtrimet në auditimin e Pasqyrave
Financiare
ISA 250 Shqyrtimi i Ligjeve dhe Rregulloreve në auditimin e Pasqyrave Financiare
ISA 260 Komunikimi me ata të ngarkuar me qeverisje
ISA 265 Komunikimi i mangësive në kontrollin e brendshëm për ata persona të
ngarkuar me Qeverisje dhe Menaxhim

2

http: //en. wikipedia. org/wiki/International_Standards_on_Auditing
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ISA 300 Planifikimi i auditimit të Pasqyrave Financiare
ISA 315 Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve të anomalive materiale nëpërmjet të
kuptuarit të entitetin dhe mjedisin e tij
ISA 320 Materialitetit në planifikimin dhe kryerjen e një auditimi
ISA 330 Reagimet e auditorit ndaj rreziqeve të vlerësuara
ISA 450 Vlerësimi i gabimeve të identifikuara gjatë auditimit
ISA 500 Dëshmitë e auditimit
ISA 501 Dëshmitë e Auditimit - Konsiderata të tjera për çështje specifike
ISA 505 Konfirmimet e jashtme
ISA 510 Angazhimet fillestare ISA 520 Procedurat analitike
ISA 530 Mostrave Auditimit dhe mjete të tjera të testimit
ISA 540 Auditimit preventivin, duke përfshirë Vlerësimet Kontabël Fair vlera fer, dhe
shpalosjet e ngjashme
ISA 550 Palët e ngjashme
ISA 560 Ngjarjet pasuese
ISA 570 Vijueshmëria
ISA 580 Përfaqësimet e shkruara
ISA 600 Konsiderata të veçanta - Auditimi i Pasqyrave Financiare të Grupit (duke
përfshirë punën e Auditorëve komponent)
ISA 610 Përdorimi i punës për auditorëte Brendshëm
ISA 620 Puna e një auditori ekspert
ISA 700 Formimi i një opini dhe raporti mbi Pasqyrat Financiare
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ISA 705 Modifikimet e Opinionit në Raportin e Auditorit të Pavarur
ISA 706 Mostra në Raportin e Auditorit të Pavarur
ISA 710 Informacioni krahasues - Shifrat korresponduese dhe pasqyrat financiare
krahasuese
ISA 720 Përgjegjësitë e auditorit në Lidhje me informacion tjetër në dokumentet që
përmbajnë pasqyrat financiare të audituara
ISA 800 Konsideratat e veçanta-Auditimi i pasqyrave financiare të përgatitura në
përputhje me Kornizat Qëllimi Speciale
ISA 805 Konsideratat e veçanta- Auditimi i Pasqyrave Financiare dhe elementeve të
veçanta, llogarive a zërave të një Pasqyrat Financiare.
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4. AUDITIMI NË KOSOVË DHE ZYRA E AUDITORIT TË
PËRGJITHSHËM

Edhe në Kosovë si në të gjitha vendet tjera të botes auditimi është pjesë e rëndësishme
bizneseve. Auditimi kryhet duke u bazuar në standardet ndërkombetare të auditimit
ISA. Ligji që obligon kompanitë e mëdha të kenë pasqyra të audituara financiare në
Kosovë egziston që nga viti 2006, mirëpo ky ligj ishte i miratuar nga struktuart e
unmikut, ndërsa ligji aktual i cili është aktiv në Kosovë është ligji për kontabilitet,
raportim financiar dhe auditim i kushtetutës së Kosovës ku më sakt në nenin 5
paragrafin 4 thuhet: Pasqyrat financiare sipas nenit 4 paragrafit 1. nën-paragrafit 1.1.
të këtij ligji do të auditohen nga firmat e auditimit që janë të licencuara për të kryer
auditim nga autoritetet kompetente siç janë definuar në këtë ligj3.
Kompanitë për auditim të jashtëm që operojnë në Kosovë janë kompani kryesisht të
jashtme dhe të suksesshme me përvojë shumë të madhe disa prej tyre janë:

Deloitte,

Grant Thorton, Price Waterhouse Coopers, BU&partners
Roli i Zap është që të shiqoj për mbarëvajtjen e financave publike. Misioni i zap është:
Të kontribuojë për menaxhim të mirë financiar në administratat publike, të kryej
auditime të kualitetit të lartë në harmoni me standardet të njohura ndërkombëtarisht dhe
në harmoni me praktikat evropiane dhe të krijoj besueshmëri në shpenzimin e fondeve
publike. Për synim ka që të luaj rol aktiv për të siguruar tatim paguesit në rritjen e
llogari dhënies publike.
Zap kryen auditime vjetore statutore të rregullsisë të Buxhetit të Kosovës dhe
Organizatave Buxhetore. Gjithashtu kanë të drejtë të kryejnë auditime të formave të
tjera dhe ndjekim fondet buxhetore që i jepen përfituesve. Kjo është në kuadër të
fushëveprimit tonë por nuk është e detyrueshme me ligj që të kryhet çdo vit. Auditimi i
Performancës është një nga këto lloje të auditimit, i cili kryhet për të vlerësuar nëse
programet qeveritare menaxhohen në mënyrë të duhur, me kosto efektive, dhe efikase,
dhe nëse janë vendosur sistemet për matjen dhe raportimin e efikasitetit të tyre.

3

Ligji për kontabilitet, raportime financiare dhe auditim i kushtetutës së Kosovës
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Zap raporton tek entitetet e audituara dhe Kuvendi (KMFP) për auditimet tona. Të
gjitha raportet e zap janë të qasshme për publikun dhe publikohen në faqen e internetit.
Raportet përmbajnë rekomandime që adresojnë dobësitë më serioze të identifikuara.
Zap tenton që ti ofrojë Kuvendit, Qeverisë, dhe taksapaguesve një shërbim profesional
dhe të integruar të auditimit.
Zap sigurojn taksapaguesit dhe donatorët ndërkombëtar se fondet publike përdoren në
mënyrë ekonomike, efektive, dhe efikase.
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5. PROCESI I AUDITIMIT

Procesi i auditimit është procesi nëpër të cilin kalojnë të gjitha shoqëritë aksionare më
saktë të gjitha bizneset ku menaxhmenti vepron pa praninë e pronarëve.
Dallojmë dy lloje të auditimit, ato janë:
•

Auditimit i brendshëm (internal)

•

Dhe Auditimi i jashtëm (external)

Qëllimi i auditimit të brendshëm varion nga kërkesat e menaxherëve pasiqë auditimi i
brendshëm prek të gjitha fushat e një biznesi, shumë thjeshtë auditimi internal është
procesi që i siguron menaxherët për mbarëvajtjen e të gjithë biznesit. Aktivitetet e
autidimit internal variojnë, ata sipas kërkësës hetojnë mbi proceset, mbi procedurat,
mbi logjistikën etj. Ndërsa Audtimi i jashtëm për dallim prej auditimit të brendshëm ka
për detyrë zakonisht që të siguroj pronarët mbi mbarëvajtjen e pasqyrave dhe
raportimeve financiare. Si diferencë kyqe e këtyre dyjave është se, auditimi i brendshëm
kërkohet nga stafi i lartë menaxherial për të hetuar mbarëvajtjen e një procesi apo
financave në organizatë, ndërsa auditimi i jashtëm kryhet me kërkesë të bordit të
pronarëve me qëllim që të hetohet vërtetësia e raportimeve dhe pasqyrave financiare.
Pra diferencat ndërmjet auditimit external edhe atij internal dallojnë në 3 faktorë4:
Takimi: Auditorët e

jashtëm punësohen përkohësisht

me kërkesë të bordit të

pronarëve, ndërsa të auditorët e brendshëm punësohen nga menaxhmenti.
Përgjegjësia: Auditorët e jashtëm kanë përgjegjësi ndaj bordit të pronarëve, ndrërsa
auditorët e brëndshëm kanë përgjegjësi ndaj menaxhmentit të lartë të kompanisë.
Objektivat: Objektivat e auditimit të jashtëm janë të caktuara me statut të punës, ndërsa
auditorëve të brendshëm u caktohen objektivat sipas kërkesës.

4

Saint Helena Audit Service A brief guide to external auditing
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Përpos këtyre diferencave është edhe një diferencë e vogël nga ligji ku auditimi i
jashtëm është i obliguar me ligj, ndërsa ai i brendshëm nuk është, Përveç në disa
kompani publike. Përpos këtyre diferencave të vogla nuk ka ndonjë diferencë tjeter
ndërmjet këtyre llojeve të auditimieve pasiqë qëllimi kryesor është i njejtë për te dyjat
pra të sigurojnë menaxherët apo pronarët në mbarvajtjen e një fushe të caktuar. Qëllimi
kryesor i një procesi auditues është që në fund auditori të dalë me një opinion qoft ai i
kualifikuar që do të thotë se diçka nuk është në rregull apo i pa kualifikuar që do të
thotë

proceset janë në rregull apo pasqyrat financiare

janë të vërteta. Është e

rëndësishmë që auditori të jetë i pavarur qoftë nga menaxhmenti apo nga pronarët me
qëllim që te vie deri tek saktësia dhe profesionalizmi i opinionit përfundimtarë.
Për nga procesi i kryerjes së një auditimi nuk ka ndonjë diferencë të madhe në fazat që
kalohet për tu kryer një proces, përpos në fazën e njoftimit, ku auditori i jashtëm
njofton menaxhmentin që ka për të ndodhur një auditim ndërsa

auditori brendshëm

njoftohet nga menaxheri se ka nevojë për një auditim në një departament apo fushë të
caktuar.
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6. METODOLOGJIA

Për tu arritur qëllimi i këti punimi do të përdoren dy llojet e të dhënave:

të dhënat

primare (intervistë me zonjën Shpresa Mustafa Menaxhere në Grant thorton) dhe të
dhënat sekondare ( publikime të ndryshme në internet nga kompanitë më të njohura
audituese si dhe publikime universitare. )
Pasiqë tema e këtij punimi është teme e përgjithsuar pra kërkon që të shpjegohet
Procesi i auditimit në përgjithësi dhe jo për ndonjë kompani të vecant athëre të dhënat
sekondare ofrojnë informacione të bollshme për të realizuar këtë punim nuk është e
nevojshme që i gjithë informacioni të jetë i bazuar në të dhëna primare

pra në

hulumtime të bëra direkt nga unë.
Për tu realizur ky punim janë përdorur informata të ndryshme dhe të llojllojshme deri te
arritja e qëllimit të krijimit të një 10 hapshi që spjegon në hollësi procesin e auditimit
si dhe e bënë me të qartë dhe të kuptueshëm për Çdo person se si bëhet realizimi i një
procesi auditues.
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7. REZULTATET

Procesi i auditimit kalon nëpër disa faza për tu përfunduar që unë arrita ti ndajë në 10
faza, e ato janë: njoftimi, planifikimi, mbledhja e hapjes, puna në terren, komunikimi,
hartimi i raportit, përgjigjia apo reagimi i menaxhmentit, mbledhja mbyllëse, krijimi i
raportit final dhe distribuimi i tij, dhe rishikimi.

7.1.

NJOFTIMI

Hapi i parë i procesit të auditimit është hapi i njoftimit, me këtë rast fillon edhe procesi
i auditimit, në këtë fazë ju do të merrni një letër informimi nga auditori për auditimin
që do të ndodhë në kompaninë tuaj, kjo leter mund të jete në formë të letrës fizike apo
edhe ne formë te e mail.
Rëndësia e kësaj faze është sepse auditori do të kërkoj nga ju disa dokumenta qe
nevoiten për të bërë procesin e auditimit siç janë:

pasqyrat financiare, struktura

organizative, lista e punëtorëve etj5. Këto dokumenta i nevoiten auditorit për arsye që
procesi i auditimit pastaj të kaloj në fazën e dytë të procesit të auditimit, që është faza e
planifikimit.
Gjatë njoftimit menaxhmenti po ashtu do të informohet për kohezgjatjen e procesit ,
datat e punës si dhe një informim i shkurtër i tërësishëm i procesit që do të ndodhë.
Rëndësia kyqe e kësaj faze është se pas marrjes së dokumentave të kerkuara auditorit i
mundësohet krijimi i një liste të punës(check list). Krijimi i check listës luan rol shumë
të rëndësishëm për kompaninë audituese sepse kjo mund të themi se është një proces
lehtësues per fazen e planifikimit sepse një check listë përmban një listë të dokumëntave
që do të hetohen gjatë procesit6.
Pra duke përdorur një check listë për të kryer një auditim, do të mundësohet formulimi i
specifikave qe duhet të shikohen gjatë një procesit të auditimit, përmbajtja e saj mund të
jëtë si p.sh matja e rezultateve, sigurimi i dokumentacionit të nevojshëm etj.
5
6

Deloitte Audit proposal to Mr. Isak Krasniqi
http: //www. ehow. com/how_7265442_process-audit-checklists. html
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Për të dizejnuar një check listë ju duht të fokusoheni në 5 pika kyqe që procesi juaj të
ketë rezultat sa më efikas, e ato janë7:
1. Së pari duhet të përcaktohet se cfarë dëshirojmë të auditojmë dhe se a është i
mundur të realizohet ky auditimi. Pastaj caktoni punëtorët adekuat për këtë
fushë.
2. Dizajnimi i pyetjeve që klienti do të përgjigjet luan rol shumë të rëndësishëm
prandaj gjithsesi duhet të fokusohet që në pyetjet e bëra klienti mund të
përgjigjet me pyetje definitive dhe ato përgjigje mund të jenë të matshme.
3. Zhvillimi i metodave përkatëse të matjes së rezultateve është i rëndësishëm
sespse egzistojnë shumë mëtoda për matje mirëpo fukusimi në metoden
përkatëse per fushën e dëshiruar na jep rezultatet reale.
4. Krijimi i një liste të plotë apo i një softweari per ruajtjen e të dhënave është i
rëndësishëm sepse dokumentimi i të dhënave luan rol të rendësishëm në
vërtetimin se punët janë kryer me sukses dhe cdo detaj është kontrolluar.
5. Testimi i cilësisë së metodave që do të përdoren nevoitet për të ditur nëse
auditimi që do kryejm ka kuptim dhe nxjerr rezultatet e duhura.

7

http: //www. ehow. com/how_7265442_process-audit-checklists. html
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7.2.

PLANIFIKIMI

Pas shqyrtimit të informacionit, auditori do të planifikojë revizionin, bën vlerësimin e
rrezikut të bashkëpunimit, harton një plan të auditimit, dhe të planifikon një takim
hapës. Planifikimi i auditimit është një proces tre – hapësh i përsëritshëm që ndërrmirret
nga auditori dhe vlerësohet nga komisioni i auditorëve. Ky planifikim është i definuar
në standardin ISA 300 dhe përfshinë:
1. Kuptimin dhe njohjen e subjektit, mjedisit të tij dhe sistemin e brendshëm të
kontrollit.
2. Vlerësimin e rrezikut të anomalive në pasqyrat financiare dhe
3. Hartimin e procedurave të auditimit në proporcion me nivelin e vlerësuar të
rrezikut.
Faza e planifikimit ndryshe njihet edhe si faza Para audituese(Preauditing) sepse këtu
auditori identifikon fushat kyqe të rrezikut dhe të shqetsimit, kjo arrihet përmes
takimeve të shumta mes auditorit dhe menaxhmentit. Tri përfitimet kryesore që na jep
planifikimi i procesit të auditimit janë:
1. Ndihmon auditorin që të marrë të dhënat e nevojshme,
2. ndihmon që kostoja e procesit

të jetë në

një nivel të arsyeshëm dhe të

pranueshëm
3.

dhe shmangë keqkuptimet me klientin.

ISA 300 thotë që gjatë auditimit të pasqyrave financiare në fazën e planifikimit duhet
të krijohet një strategji e përgjithshme e auditimit në mënyrë që te zvoglohet rreziku i
bashkëpunimit, si dhe kërkon që të krijohet edhe një strategji e punës në mënyrë që
angazhimi të jetë sa më efikas. Strategjia e përgjithshme e auditimit sqaron në pika të
shkurtëra se si do të kryhet auditimi dhe detajon procedurat specifike që do të kryhen
për të zbatuar strategjinë dhe kompletuar auditimin8. Poashtu në këtë strategji
përfshihen edhe “rreziku i auditimit” dhe “ rreziku i natyrshëm” pasiqë të dyja këto
ndikojn direkt në koston e auditimit.
8

Grant Thorton Planing the external audit
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Rreziku i auditimit është rreziku

i mundësisë që

auditori të jep opinione të

papërshtatshme pra keqpohim i deklaratës për shkak të të dhënave të gabuara financiare.
Ndërsa rreziku i natyrshëm është rreziku që ndodhë nga deklarimet jo të sakta të
pasqyrave financiare nga kontrolla e brendshme. Planifikimi i auditimit tek një klient i
ri merr kohë shumë më të madhe sesa tek klienti egzistues sepse gjatë planifikimit siç
është cekur më lartë duhet që të njihet hollësisht fusha e veprimit të klientit, kontrolla e
brendshme si dhe rreziku, ndërsa tek klienti egzistuhes këto janë të njohura.
Rëndësi ka edhe caktimi i punëtorëve për auditimin përkatës, disa kritere duhet te
plotësohen që të caktohen auditorët nëpër kompani përkatëse, e ato janë:
1. Kuptimi dhe njohja e standardeve ndërkombëtare të auditimit
2. Aftësia për të dhënë një gjykim të sakt dhe profesional
3. Përvoja ne fushën përkatëse
4. Aftësia komunikuese
5. Njohja e plotikiave të cilësisë së kontrollit
6. Njohja e industrisë përkatëse që operon klienti
Gjatë kësaj faze poashtu bëhet e ditur nevoja për një ekspert të jashtëm nese nuk kemi
një ekspert përkatës në kompani. Dhe së fundi në këtë fazë poashtu kompania audituese
duhet të dal me rezultate preliminare apo të parashikuara gjë që dëshmon se kompania
ka kryer planifikimin me sukses të madh pasiqë është e mundur edhe parashikimi i
rezultateve të pritura.
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7.3.

TAKIMI I HAPJES

Gjatë takimit të hapjes do të mbahet një mbledhje me ç’rast edhe do të fillojnë punët e
auditorit në teren. Në këtë fazë do të mbahet një mbledhje mes auditorëve dhe
menaxhmentit të lartë të kompanisë, mirëpo në këtë mbledhje duhet të jenë edhe stafi
administrativ që do të marrin pjesë në auditim.
Në këtë mbledhje do të diskutohet rreth fushëveprimit të procesit auditues. Auditorët në
këtë mbledhje presin nga klienti që të ndihet sa më i lirë dhe të shtroj pyetje që të
shyqrtohen sa më shumë fushat që klienti është i interesuar në to, poashtu në këtë
mbledhje do të përcaktohet afati definitiv kohor për këtë proces, si dhe të gjitha qështjet
tjera kohore( p.sh pushimet, afatet e fundit) që mund të ndikojnë në kohëzgjatjen e
procesit auditues.
Faza e takimit hapës shënon edhe fillimin e hetimeve rreth auditimit. Në këtë mbledhje
auditori do të ketë mundësinë që tu spjegoj pjesmarrësve në pika të hollsishme rreth
qëllimit të auditimit, fushëveprimit, kohëzgjatjes, do të konfirmohen datat e marrjes në
itervistë të punëtorëve të përfshirë në auditim, dhe poashtu do të shpjegohet se si do të
ndodh procesi i auditimit. Mirëpo, poashtu kjo mbledhje është një rast shumë i mirë për
auditorin që të kuptoj mënyrën e qasjes dhe sjelljes së menagjmentit si dhe kompanisë
në tërësi ndaj procesit të auditimit si dhe për përformancen e biznesit në tërësi.
Orari i parashikuar i mbledhjes është i thjeshtë dhe nuk merr shumë kohë zakonisht
zgjat rreth 30 minuta, dhe përmbatja e zakonshme e këti programi mund të jetë:
Njoftimi: Auditorët njoftohen me menaxherët dhe stafin që do të bashkpunojnë si dhe
poashtu duhet të formohet një listë e pjesmarrësve në këtë mbledhje, kjo listë ruhet në
databazë për raportin përfundimtar.
Qëllimi: diskutohet rreth qëllimit të këtij procesi auditues dhe nësë është e nevojshme
krijohet edhe një deklaratë në lidhje me autoritetin për kryerjen e punëve.
Fushëveprimi dhe objektivat: përcaktohet fushëveprimi i auditorëve dhe objektivat, si
dhe auditorët janë të gatshëm për qdo sygjerim apo pyetje që kanë të bëjnë më
procesin.
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Planprogrami i auditimit: shqyrtohet planprogrami i auditimit. Përcaktohen personat
përkatës që njohin procesin e auditimit që të mirren në intervistë, si dhe jepen të dhëna
më të hollësishme rreth planit të auditimit.
Shoqëruesit: Caktohen personat që do të shoqërojnë auditorët gjatë punës.
Përgjegjësitë: Përcaktohen përgjegjësitë e secilit auditor p.sh cilli auditor do të hetoj në
cillen fushë ?
Dokumentcaioni: Menaxhmenti njihet me dokumentat që auditorët janë bazuar për
krijimin e planprogamit të këtij procesi si p.sh: Ploitikat e kompanisë audituese,
Protokolet, Standardet etj.
Komunikimi: Auditorët vihen në dijeni se me kënd do të komunikojnë për marrjen e
infromatave të nevojshme gjatë procesit.
Logjistika: Mirren vesh auditorët me menaxhmentin për imtësira si p. sh: përdorimi i
aparatev për fotokopje, ngrënja e drekës, transporti etj.
Pyetje shtesë: Sqarohet ndonjë gjë e pa qartë ose ipet ndonje sygjerim.
Këtu përfundon takimi dhe procesi kalon në fazat tjera që janë edhe fazat më të
rëndësishëme të këtij procesi.
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7.4.

PUNA NË TERREN

Me përfundimin e mbledhjes së hapjes fillon puna më e vështirë dhe më e rëndesishme
pra puna në teren. Puna në terren është hap shumë i rëndësishëm sepse i gjithë procesi
i auditimit varet në rezultatet e punës në teren.
Pasi që gjatë mbledhjes së hapjes është bërë akordimi për afatet përfundimtare kohore,
është caktuar plani definitiv i punës, Punëtorët janë njoftuar për datat e intervistimeve si
dhe është mësuar strategjia dhe mënyra e funksionimit të biznesit të klientit atëherë
auditorët janë plotësisht të gatshëm që të fillojnë punimet në teren.
Puna në teren është procesi që merr kohën më të madhe të auditimit pasiqë gjatë kësaj
kohe auditorët punojn në: Rishikimin e manualeve të punës, Intervistimin e punëtorëve,
Hetimin e pasqyrave financiare, testimin e praktikave të biznesit, rishikim i ligjeve të
punës, rregullave të punës, udhëzimeve administrative, si dhe nëse forcat e brendshme
janë nën kontrollin e personave të duhur.
Intervistimi i punëtorëve gjatë këtij hapi luan rol të rëndësishëm për arritjen e rrezultatit
përfundimtar. Komunikimi ndërmjet personave në një kompani është një dukuri e
natyrshme, dhe bazuar në këtë, intervistimi duhet të duket

sa më shumë si një

komunikim i zakonshëm. Suksesi apo dështimi i intervistave varet se sa ka përvojë,
vetëbesim dhe përgaditje të mëherëshmë intervistuesi në intervistimin për procesin e
auditimit.
Dallimet ndërmjet intervistës për procesin e auditimi dhe asaj për pranim në punë janë:
Nuk ka një format të caktuar, qëllimi i intervistës është që të nxjerrim sa më shumë
informata për procesin, nuk merr shumë kohë, gjatë intervistës mund të

jenë të

pranishëm më shumë se dy persona, nuk ka rëndësi lokacioni, pas përfundimit është i
nevojshëm një raport jo formal.
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Për të pasur një sukses gjatë intervistimit auditori ose hetuesi duhet ti kushtoj rëndësi
disa faktorëve e ato janë:
•

Të përgaditet për intervistië,

•

Kontakti fillestar duhet të jetë profesional dhe i qetë,

•

Ta kontrolloj rrjedhën e intervistës,

•

T’iu kushtoj vëmendje faktorëve jo verbal,

•

Ti jap kohën e duhur të intervistuarit për t iu përgjigjur pyetjeve,

•

Të përfundoj intervistën me efektivitet.

Përpos intervistimit hetimi i pasqyrave fiananciare duhet të kryhet gjithësesi, pasiqë
menaxherët apo personat që krijojnë ato raporte apo pasqyra mund të bëjnë gabime.
Sipas hetuesve mund të dallojm tri lloje të njerëzve që gabojnë: personat që janë të
sinqert dhe punëtore mirëpo përshkak të presionit vijnë deri të gabimi, Disa persona
tjerë ztoërojnë aftësi për të mashtruar dhe i shfrytëzojnë ato, dhe disa të tjerë gabojnë
pa ndonjë arsye. Pra gabimet ndodhin për tri shkaqe:
•

Për shkak të mundesisë,

•

Për shkak të qëllimit,

•

Dhe përshkak të rrethanave.

Pasqyrat fianciare duhet të hetohen për tri qëllime:
1. Për të shiquar nëse ka ndonjë falsifikim të dokumentave, ose mangesi të të
dhënave kontabël, apo dokumentavë nga të cilët janë formuar pasqyrat fianciare.
2. Për të shiquar nëse janë fshëhur me apo pa qëllim të dhënat si transaksionet
apo shpenzimet e tjera si dhe nësë janë fryrë shpenzimet në pasqyrat financiare.
3. Të hetohet nësë raportet janë tërësisht të përpiluara në bazë të standardeve të
kontabilitetit.
Testimi i praktikave të biznesit bëhet me qëllim që të shiqojmë nëse praktikat e
tanishme të biznesit janë konfront standardeve të pranuara të industrisë, nëse marrin
kohën e duhur për punë, që të menjanohen sa më shumë shpenzimet, të arrihet zgjidhja
e problemeve të mëparshmë etj. Zakonisht testimi bëhet nga softwearët përkatës.

19

7.5.

KOMUNIKIMI

Siç e dimë auditimi nuk është proces që bëhet nga një person pra bëhet nga një grup
njerëzish dhe puna në grup për tu

realizuar

kërkon elementin e komunikimit.

Komunikimi gjatë procesit të auditimit nuk është fazë ne vete pasiqë ndodhë gjatë
gjithë kohës së auditimit.
Të komunikosh do të thotë të bashkëbisedosh me një apo më shumë persona mirëpo
komunikimi si term në procesin e auditimit ka një dimension tërësisht më të
komplikuar. Të komunikosh gjatë procesit të auditimit do të thotë: të komunikosh qartë
për qështje të caktuara me personat relevant në atë fushë dhe të pëfshijë të gjitha
qështjet që prekin fushën e auditimit ku bëjnë pjesë edhe detajet më të vogla9.
Pra auditori është i detyruar që të bashkë bisedoj me persona të caktuar qartë me terme
sa më të kuptueshme si p.sh nese ka të bëj me pasqyrat financiare ai duhet të jetë në
kontakt me financierët e kompanis dhe poashtu duhet të siguroj kohë të mjaftueshme
për bashkëbisedim mirëpo të sigurohet që nuk do t’iu pengoj punëtorëve apo
menaxherëve që të kryejn punët tjera të përditëshme.
Edhe pse auditori është i obliguar që të bashkë bisedoj me personat e caktuar për
qështjet me rëndësi dhe problematike për të gjetur problemet kjo nuk do të thotë që
menaxherët lirohen nga detyra për të gjetur zgjidhje së bashku me auditorët në probleme
të caktuara, do të thotë edhe menaxherët janë të obliguar që të punojnë në gjetjen e
zgjidhjeve sa më praktike dhe adekuate.
Auditori është i obliguar që tu komunikoj personave të menaxhmentit menjëherë nese
ka hasur në ndonjë shkelje rregullore, korrupsion, keqpërdorim të pozitës zyrtare,
fshehje në pasqyrat financiare, fryrje të shpenzimeve etj. Përpos komunikimit me
menaxherët, që një proces të jetë sa më i sukseshëm rendesi ka edhe komunikimi i
auditorit me Komitetin e Auditorëve.

9

AICPA The auditors communication with those charged with governance
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Sipas standardeve të auditimit auditorit duhet të ketë qasje në komitetin e audiorëve sa
herë që është e nevojshme, për të pasur sukses auditori komuniteti duhet të mbaj
mbledhje me auditorin sa më shpesh dhe poashtu mbledhjet e komunitetit të auditorëve
bëhen pa praninë e menaxherëve. Që komunikimi të jetë i qartë edhe të ketë sukses
rëndësi ka mirëkuptimi i të dy palëve. Për tu arritur ky qëllim duhet që auditori të
bazohet në disa elemente:
•

Qëllimi i komunikimit duhet të jetë i qartë,

•

auditorit duhet të komunikoj vetëm me personat që mund dhe janë të gatshëm të
Realizojnë komunikim të dy anshëm,

•

Raportimi duhet të bëhet nga auditori,

•

Raportimi duhet ti bëhet personave të caktuar.

Komunikimi mund të bëhet në disa mënyra si p. sh direkt sy më sy, me e-mail, në
telefon etj. Mirëpo këto forma nuk mund të përdoren njejt në të gjitha rastet, prandaj
rëndësi ka zgjedhja e metodës së duhur për qëllimin e caktuar. Nëse komunikimi ka të
bëj më citimin e ndonjë rezultati nga procesi i auditimit atëherë komunikimi duhet
gjithësesi të jetë në formë te shkruar pasiqë është rezultat zyrtar, mirëpo komunikimet
tjera siq janë caktimi i orareve, intervistave, qështjeve administrative, përcaktimi i
detyrave etj. , mund të jenë në formë të shkruar apo në të folur.
Citimi i rezultateve apo opinioneve nga fushata e auditimit përpos që duhet të jetë në
formë te shkruar është më mirë që të bëhet edhe në formë të prezantimit të shkurtër,
pasiqë e gjithë puna është bazuar në arritjen e atij rezultati dhe kjo metodë është më
profesionale pasiqë ke mundësinë direkte që tu spjegosh menaxherëve se pse kemi
ardhur edhe deri te ky rezultat apo opinion në mënyrë të detajuar dhe më të kuptueshme.
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7.6.

HARTIMI I RAPORTIT

Pas kompletimit të tërësishëm të punës në terren, auditorët fillojnë të hartojnë një raport
mbi auditimin e bërë. Ky proces i hartimi zakonisht merr një jave kohë. Një raport
zakonisht përmbëhet prej disa kapitujvee ata janë: Përmbledhjen egzekuive, qëllimin
kryesor për të cillin është bërë auditimi, cilat qëllime dhe strategji

të kompanisë

mbështët auditori pas auditimit, gjetjet dhe rekomandimet, apendixet, rezultatet e
pyetsorëve. Komunikimi efektiv i raportit kërkon njohjen e subjektit mirëpo edhe
njohjen e audiencës. Qëllimi i raportit është që të jetë sa më i qartë dhe bindës që të
shtyjë lexuesin të ndërrmarr plane në bazë të këtij raporti. Për të realizuar një raport
auditimi të mirë dhe bindës duhet të dimë disa karakteristika:
•

Pse duhet të shkruhet raporti i auditimit,

•

Karakteristikat e një raporti profesional dhe të mirë,

•

Si formohet një raport,

•

Procesin e formimit të raportit,

•

Përmbatja e 3 C-jave,

•

Konklusionet logjike,

•

4 fazat e shkrimi të raportit,

•

Gjenerimi i ideave,

•

Organizimi i ideave,

Raporti i auditimit shkruhet sepse: Kërkohet nga standardet, të informojë mbi gjetjet e
auditorit, të bind menaxhmentim mbi saktësin dhe vërtetësine e gjetjeve, të shtyjë
menaxhmentin drjetë përmirësimeve dhe ndryshimeve për të ardhmen. 5 karakteristikat
e nje raporti profesional dhe të mirë janë:
1. Raporti përpudhet me standardet,
2. I arrin qëllimet e auditimit,
3. Është i qartë,
4. I mundëson lexuesit që të kuptojë shakallën e rreziqeve,
5. I mundëson lexuesit që të gjejë zgjidhje mbi problemet.
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Raporti formohet duke u bazuar në planin e përgjitshëm të auditimit, programin e
auditimit dhe përmbledhjes së punës në terren. Procesi i formimit të raportit është
shumë i rëndësishëm dhe këtu menaxheri duhet të ketë aftësi të mira mbi caktimin e
detyrave dhe menaxhmit të kohës, sepse duhet tu caktoj kush do e bëjë raportin, kush
do të shqioj mbi përmirësimet e përmbajtjes, kush është përgjegjës që të bëjë të mundur
mbeshtetjen e raportit me dokumentat përkatës, kush është i lejuar që të bëj ndryshime
në raport etj.
Përmbatja e 3 C-jave është kritike mbi formimin e raportit sepse një raport duhet të jetë:
•

Konciz-Identifikon qëllimet apo problemet kryesore edhe i prioritizon ato.

•

Komplet- ka infromata dhe materjale të nevojshme mirëpo jo të tepruara për qdo
problem.

•

Qartë- bazohet në standardet për komunikimin në të shkruar.

Konklusionet logjike janë tërësisht të nevojshme nga auditori pasiqë shpeshherë risqet
e kompanive janë brenda standardeve mirëpo në përditshmëri është një risk logjik si
p.sh hapja e një restauranti që përgadit ushqime me reqeta nga mishi i derrave në
arabinë saudite. Ose mos përdorimi i teknologjisë së re në automjetet zyrtare të
kompanisë. Hartimi i raportit bëhet në katër faza10:
1. Planifikimi,
2. Hartimi,
3. Përmirësimi,
4. Formalizimi.
Të gjenerosh një ide nuk është e vështirë në auditimin modern sepse auditorët
zakonisht lënë shënime përkujtuese për seclin problem që të jetë më e lehtë ne fund të
gjenerohet një ide mbi përmirsimin e një problemi, krejt qa është e nevojshme është
fokusimi.
Organizimi i ideave gjatë një raporti bëhet duke ditur të ndashë idetë nga rëndësia si
p.sh primare, sekondare, mirëpo, është e rëndësishme që organizimi të jetë sa më logjik
duke u munduar që të mendojm se si do të reagoj audienca.
10
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Për tu bërë hartimi i raportit bazuar në kërkësat të cekura më lartë është e rëndësishmë
që hartuesi të shkruaj për vetem një gjë në një kohë, të shkruaj pa ndërprerë deri sa të
përfundohet aj kapitull, të shkruaj gjatë orëve që është i disponuar,

dhe ti krijoj vetit

një ambient që të mban në dispozicion p. sh nëse koncentrimi i tij është më i mirë më
muzikë atherë muzika është e nevojshme.
Për editimin e raportit është e rëndësishmë që të ceket që është e preferueshmë të bëhet
në tri faza së pari të bëhen përmirësimet organizative d.m.th të rishikohet përmbajtja,
pastaj të bëhen përmirësimet drejtshkrimore dhe pastaj të shiqohet për përmirsimin e
gabimeve të përgjithshme.
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7.7.

REAGIMI I MENAXHMENTIT

Pas dorëzimit të raportit tek menaxhmenti auditori pret që menaxherët të kenë përgjigje
për qdo rekomandim apo konklusion të bërë nga auditori. Për auditorin është e
rëndësishme që rekomandimet e bëra nga auditori të shkojnë në adresen ku edhe janë
bërë gjetjet. Për të shmangur mospajtimet mes palëve auditori do të bëjë qdo gjë të
mundur për të gjetur zgjidhje në probleme gjatë procesit, këto probleme zakonisht
zgjidhen duke komunikuar gjatë procesit dhe duke dërguar materiale shtes.
Përgjigjet e menaxherëve zakonisht përbëhen nga 3 komponent11:
•

Nësë menaxhmenti pajtohet apo nuk pajtohet me rekomandimet dhe gjetjet,

•

Planin e aksionev që do të ndërrmirren për të zgjidhur problemet,

•

Dhe kohën për zgjidhjen e këtyre problemeve.

Në disa raste menaxhmenti pajtohet që të mos bëjë ndryshime në rreziqet e gjetura nga
auditori do të thotë menaxherët pajtohen për rreziqet e gjetura mirëpo me vetëdije nuk
e përmirësojnë për arsye personale apo të politikave të kompanisë atëherë gjithsesi
është e duhur që kjo të futet në raportin final. Auditori i brendshëm është përgjegjës
që gjetjet gjatë auditimit të rishikohen pasë një periudhe të caktuar kohore dhe të gjitha
dosjet e rreziqeve të gjetura gjatë auditimit mbeten të hapura derisa të pastrohen nga
auditorët e brendshëm.
Një shembull i regaimit të menaxhmentit do të ishte: menaxhmenti pajtohet që gjetjet e
auditorit mbi vonesat e sektorit Y në mbi procedimin e qeqeve është rrezik përmanent
menaxhmenti ka lëshuar urdhër administrativ dhe nga korriku i këtij viti punëtorët do të
trajnohen me plotikat e reja të punës në kompani. Për të bërë një reagim të mirë si
menaxher është e rëndësishmë që të reagosh si auditori gjatë hartimit të raportit që
mendon si të ishtë audiencë është e rëndësishmë që menaxheri të mëndoj si të ishtë
auditor gjatë leximit të raportit.

11
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Që të

jepet një përgjigje sa më e mirë nga menaxherët ata duhet të formulojnë

përgjigjen përfundimtare duke kaluar në katër faza:
1. Së pari menaxheri duhet të shiqoj nëse dokumenti është komplet dhe nëse ka
gabime në të,
2. Pastaj duhet që auditori të identifikoj qështjet problematike,
3. Është plotësisht e nevojshme që menaxheri në këtë rast të jetë auditor për nga
mendimet që të mundohet të kuptoj se cilat qështje është munduar auditori që ti
nxjerr në pah si qështje problematike,
4. Dhe duhet të kuptoj nëse qështja është plotësisht e panevojshme për tu diskutuar
apo mund edhe që qështja të jetë mëse e duhur për tu ndryshuar mirëpo
rekomandimi për veprim është i gabuar.
Pas kuptimit të qështjeve problematike menaxheri duhet të mendoj përtej
rekomandimeve. Disa rekomandime mund të jenë të cekura shumë thjesht, saqë do të
ishte absurde që të pritej që menaxheri të jep përgjigje të plotë, p. sh shpesherë
rekomandohet që të shpeshtohet një proces duke u kompjuterizuar ndërsa auditorët as
që kanë hetuar nësë programet e kompjuterit mund të jenë kompatibile me atë proces.
Po ashtu duhet të shiqohet nëse rekomandimet përputhen me botën reale.
Pas rishikimit të rekomandimeve vjen koha e formulimit të një plani të aksioneve nga
menaxheri, plani i aksioneve për të ardhmen bëhet duke u bazur nëse menaxherët
pajtohen apo jo me rekomandimet dhe gjetjet e auditorëve. Është e rëndësishme që gjatë
formulimit të ndryshimit të planeve për shkak të auditimit që menaxheri mos të fajsoj
punëtorë mirëpo vetëm të raportoj ndryshimet që duhet bëhen dhe datat e parapara sepse
ky është edhe qëllimi i audimit që të bëhen ndryshime në gabime. Mirëpo është e
rendësishme që edhe pse auditorët jepin rekomandime shumë të dobishme gjithsesi
veprimet e së ardhshmes duhet të bazohen në politikat dhe zakonet e përditshme të
kompanisë.
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7.8.

MBLEDHJA MBYLLËSE

Pasi që të jetë bërë reagimi nga menaxhmenti mbi raportin e auditorit

bëhen

përmirisimet e nevojshme nëse duhet the pastaj caktohet nje mbledhje përfundimtare
për tu diskutuar bashkarisht më të gjithë stafin dhe komitetin e auditorëve mbi
ndryshimet e bëra dhe mbi gjetjet e bëra gjatë hetimeve të auditorëve.
Qëllimi i takimit të mbylljes është që me këtë mbledhje edhe të përurohet dhe pothuajse
të përmbyllet puna e auditorit me klientin pasiqë pas kësaj mbledhje do të hartohet
edhe raporti final i auditorit. Kjo mbledhje bëhet me qëllim që të diskutohen të gjitha
qështjet e raportit fillestar dhe të shiqohet nëse ka ndonjë nevojë për ndonjë përmirësim
të vogel pasiqë qdo gjë që do të diskutohet në këtë mbledhje nuk do të jetë ndonjë risi
për menaxherët pasiqë menaxherët kanë pasur raportin fillestar në dorë si dhe kanë bërë
reagimet e duhura mbi atë raport.
Mbledhja nuk ka ndonjë lokacion të caktuar ajo mbahet kudo në një lokacion që është i
përshtatshëm për te dyja palët. Në këtë mbledhje prezent duhet të jenë të gjithë personat
që kanë qenë pjesë e procesit të auditimit si nga pala e auditorëve po ashtu edhe nga
pala e klientit dhe zakonisht kjo mbledhje zgjatë rreth 30 minuta.
Agjenda e një mbledhje përmbyllëse do te dukej kështu:
Njoftimi: Edhe pse njoftimi është bërë gjatë mbledhjes së hapjes në mbledhjen mbyllëse
do të jenë edhe disa persona shtesë që kanë qenë pjesë e procesit kështuqë duhet bërë
edhe për shkak sepse siq është cekur që duhet të jetë një listë e pjesmarrësve në raportin
final.
Falenderimet: Në këtë pjesë auditori falenderon klientin për bashkpunimin e bërë dhe
për përzgjedhjen për auditor si dhe klienti falenderon auditorin për punën e bërë.
Mostrat: Auditori shpjegon se ata kanë hetuar një numër të limituar të mostrave pasiqë
është e pamundur që të hetohen të gjitha transaksionet sepse do të kërkontë një kohë
shumë të gjatë dhe do të rriste kohën dhe koston e procesit, poashtu auditorët janë të
gatshëm që menaxherët të përmendin mostrat të shpejta që do te mund të ndryshontë
ndonjë opinonion të shpejtë.
27

Gjetjet: Raportet e observimit lexohen të plota si janë dhe nuk guxon të anashkalohet
as edhe një fjalë e vetme, poashtu nga një kopje e raporteve të observimit u jepet secilit
pjesmarrës në mbledhje. Poashtu jepen informata më të hollësishme rreth observimeve
nëse ka nevojë.
Qartësimet: Për qdo gjë të qartë nga ana e klienti auditori duhet të jepë shembuj, fakte
apo shpjegime për të qartësuar qdo gjë.
Mirënjohjet: Auditori kërkon nga menaxhmenti që të nënshkruhet gjdo raport për të
vërtetuar se raportimet janë të qarta dhe të kuptueshme.
Raporti Final: Auditori publikon datat e përafërta së kur do të kenë mundësinë që të
kenë në zyrën e tyre raportin final të procesit.
Reagimet: Në fund menaxhmenti jep mendimet e tyre mbi gjetjet nëse ato janë të
pranueshme dhe si do të përmirësohen.
Përfundimi: Pasi qdo gjë të ketë përfunduar auditori falenderon edhe një herë klientin
dhe përgëzon për zgjidhjen e tyre dhe autorët lëshojnë sallën dhe përfundon mbledhja.
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7.9.

KRIJIMI I RAPORTIT FINAL DHE DISTRIBUIMI I TIJ

Një raport i auditimit është opinioni formal i gjetjeve të auditimit. Raporti i shkruar
është rezultati përfundimtar i një kontrolli të kryer nga një auditor12. Ky raport mund të
përdoret nga personi apo kompani që është audituar si një mjet për raportimin financiar
dhe investitor apo për të mësuar ku ata kanë nevojë për të bërë ndryshime në kompani.
Raporti final nuk dallon shum nga raporti fillestar që u dërgohet menaxherëve për të
marrë një përgjigje apo reagim nga ta, mirëpo ai mund të përmirsohet ndërsa raporti
final është i pa përmirsueshëm. Për të bërë një raport të auditimit ju duhet të
koncentrohëni në disa gjëra që ai raport të jetë profesional dhe i kuptueshëm. Së pari
duhet të mendojm për ata që do ta lexojnë atë raport, pra raporti duhet të jetë i
kuptueshëm, në të duhet të përdoret gjuha e thjeshtë dhe nëse në të ka terme të
komplikuara duhet të shpjegohen të gjithë. Është e rëndësishme që të përdorët një font i
thjeshtë jo i komplikuar dhe të mos kemi shumë lloje të fonteve. Dizajnimi i raportit ka
rëndësi të madhe pasiqë struktura e raportit tregon edhe profesionalitetin tuaj. Dizajnimi
i prioriteteve dhe përmbledhja egzekutive janë ata faktorë të rëndësishëm që e bëjnë
raportin tuaj të duket shumë profesional. Përmbledhja e shkurtër duhet gjithsesi të jetë
përbërës

i raportit tuaj. Një përmbledhje e shkurtër mbi auditimin e bërë do të

qartësonte mendjen e lexuesit. Që të jetë sa më lehtë i kuptueshëm duhet edhe të
shkruani për objektivat e auditimit. Në raport duhet te ceken se cilat janë objektivat e
auditimit, pra cilat gabime apo rreziqe duhet të menjanohen, si duhet të menjanohen,
nga kush duhet të menjanohen, pse duhet të menjanohen. Objektivat do ta bindin
lexuesin se auditimi është kryer me sukses dhe se është profesional gjë që do ta bindte
lexusein se duhet të bazohet në këtë raport mbi planet e së ardhmes.
Definimi se si kemi ardhur deri tek rezultatet është i nevojshëm po ashtu, nëse është e
mundur që të paraqitet në formë numerike qdo rezultat do të ishtë formë e mirë e
definimit. Dhënja e detajeve për qdo gjetje nga auditimi është më e rëndesishmja. Duhet
të ceket në raport për qdo gjetje mënyrën se nga është marrë. Metodë e mirë është të
paraqitet edhe grafikisht do të krijonte bindje.
12
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Faktori i fundit që e bënë një raport komplet është mbyllja me një konklusion. Një
raport i auditimit asesi nuk guxon të jetë i hapur, në raport duhet të ketë një konklusion
përmbylles p.sh nëse opinioni juaj është i kualifikuar apo i pakualifikuar. Pas
përfundimit raporti final u dërgohet të gjithë personave që kanë ndikim në vendim
marrje si p.sh Drejtorit egzekutiv, zv.drejtorit, Drejtorit financiar, Drejtorit të shitjeve
etj.
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7.10. RISHIKIMI

Pas përfundimit të auditimit është përgjegjësi e auditorit të brendshëm që të rishikoj pas
një kohe të caktuar nëse janë përmirësuar gabimet në proceset që më herët kanë
paraqitur rrezik për kompaninë. Qëllimi i rishikimit është që auditori të hetoj nëse janë
korigjuar gabimet për të cilat kanë rënë dakord menaxhmenti dhe auditori. Zakonisht
rishikimi bëhet dy apo tri jave pasi që të kalojnë datat që janë parashikuar të korigjohen
gabimet ne raportin final të auditimit. Rishikimi bëhet njejtë si auditimit fillestar
auditori interviston punëtorët, kryen teste apo edhe heton pasqyrat tjera si dhe ri heton
proceset për të verifikuar nëse kompani po i përmbahet planit.
Për të filluar një procedurë rishikimi auditori duhet të njoftoj stafin menaxherial me anë
të një letre të shkruar apo e-maili rikujtues.
Përmbajtja e kësaj letre duhet të ketë:
•

Agjendën e këtij mini projekti.

•

Një kopje të

gabimeve të gjetura nga aditorët për të cilat janë pajtuar të

korigjohen.
•

Një kërkesë që menaxherët të lejojnë një ri hetim mbi këto qështje.

•

Një deklaratë se këto gabime janë hetuar nga auditorët e jashtëm dhe se
auditori nuk do të hetojë për tjera qështje.

•

Një njoftim se rezultatet e rishikimit do të dërgohen tek bordi i drejtorëve edhe
aksionarëve.

Pas përfundimit të rishikimit auditori do të jap rezultatet nga gjetjet e tij ku do të tregoj
se nëse gabimet janë korigjuar apo janë pjesërisht të korigjuara ose nuk janë korigjuar
fare. Me këtë rast përfundon tërësisht një proces i auditimit.
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8. DIKSUTIME DHE PËRFUNDIME

Pas gjithë këtyre temave të shtjelluara në këtë studim, u kuptua së është më se e
nevojshme që të zbatohet ky proces 10 hapësh i auditimit për të rezultuar me opinione
egzakte edhe profesionale mbi një proces apo pasqyrë financiare. Edhe procesi
momental i auditimit në Kosovë është shumë i përafërt me këtë proces të studiuar me
lartë. Duke ditur se ligjet mbi auditimin janë ligje të reja atëherë kuptohet se në të
ardhmen e afërt do të përmirsohen dhe shtohen, në mënyrë që të japin mundësi dhe
hapsirë për një auditim modern dhe korrekt.
Mirëpo është më se e nevojshme që në Kosovë për sa i përket auditimit në përgjithësi të
punohet më shumë në drejtimin e auditimit të brendshëm pasiqë auditimi i brendshëm
është ai që edhe e kurorzon totalisht një proces auditues të jashtëm. Është mëse e
nevojshme që kompanitë e mëdha në vendë të kenë një sektor të auditimit të brendshëm
pasiqë auditorët e brendshëm do të jenë në kontakt qdo ditë me proceset e përditshme
biznesore të një kompanie dhe do të ndikojnë tek menaxhmenti që gabimet e gjetura
nga auditorët e jashtëm të përmirësohen sa më shpejtë.
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